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Internationell sjOsäkerhetskonferens i MalmO
A v Lars A lbèrt
The Nautical Institute har árligen i England
genom fOrt sjOsOkerhetskonferenser. I ár bar
Institutel for forsta gángen lagt sin sO kerhets
konferens utanfOr England och till MalmO. I
sainarbete med World Maritime University
genomfordes en konferens den 8-9 maj. I den
na dellog de av WMU:s 160 elever som gár pa
mera tekniskt inrikiade kurser. Det gay kon
ferensen en mycket internationell atinosfgr.
Diskussioner och debatter kom i bog grad alt
bandla om de problem, som utvecklingslan
derna stOlls infOr, dá dc skull bygga upp natio
nella organ for att overvaka sjOfarten.
I konferensen deltog fran Europa och USA
representanter for oliku klassificeringssall
skap, itationella sjotarrsmyndigbeter och sjO
befalsskolor. I konferensen saknades emel
lerlid pruklisk, wgel it elf representunler for
reclerier och personulorganoalioner.
Det begransade internationella deltagaran
talet ansOgs bero av ett ilertal faklorer och
som den frOmsta orsaken det karva ekono
miska laget mom sjofartsnaringen. Del kan
dessutons vara svárt att marknadsfdra en brit
tisk konferens utomlands. Vissa Oterbud be
rodde aven pa oron for radioaktiv straIning i
várt land.

IMO
Konferensen i nleddes av generalsek reteraren
fOr IMO, Mr Srivaslava, sons ocksO Ltr kansler
for WMU. I-Ian framhOll, alt IMO bar skupat
mycket bra regler for internationell sjOsiikcr
bet. Dessa rekointneitdationer bar is u tad fj—
cerats av cIt stort antal av IMO:s 128 used
lemsst ater
Kunskapen om och tiilampningen av

IMO:s regler okar. I detta avseende or WMU
synnerligen betydelsefullt som elI hjiilpmedel
alt utbilda personal, sons kan genomfora ef
terlevnaden av IMO:s regler och skapa natio
nella sjOfartsinyndigheter I uivecklingslOn
derna.
Vidare lramhOll Mr Srivastava betydelsen
av den manskliga faktorn och inte minst vik
ligi Or, an utveeklingslanderna far tillgOng till
teknisk expertis, som kan hjOlpa till aLt ge
nomfora reglerna och ulfora sakkunniga
kontroller.
Efterlevnaden av IMO:s regler skull mIs
ske genoni tvang ulan baseras pa frivillig
medverkan. Det Or jute fragan oft alt visa
tanderna” och alt tillgripa kraflátgorder.
Mr Y Sasamura frOn IMO redogjorde [0

Sjofartsrnyndigheler och k/asstficeringssallskap
kepresentanter for sjOfartsmyndigheterna I
Danmark, England och Norge redogjordc for
tillatnpningen av nationella och internatio
nella regler saint hur samverkan och vOxelver—
kan sker med klassidceringssallskapen. Vida
re frambolls att (len fortgaende reduceringen
av de eglia sjOfarlsnaringarna ocksO kommer
aU nsedfOra tnin.skningar av den statliga sjO
fartsadntinist rationen
Representanter for AilS, DnV och Lloyds
redogjorde [Or klassningssollskapens arbete
ocli andringar av sina bestainmelser fOr alt
sainordna diem used internarioutella krav.
Under de senaste 6ren bar uppfOljningen
ocb genoinforandet av internationella krav
skeEt alIt tuer systematiskt. En viktig ãtgard Or
deut s.k. bainnstatkoittrollen. Denna utfOrs
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Suinordnirig av kontroller
Utbyggnaden av sjOsOkerltetsbestOlTtmelser
har nu [aLt en sádan ontfaltnitsg alt de ntáslc
sarnordnas bOtlre. Irtom IMO avser man alt
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av natiotsella rnyndigbeter pa alla fartyg obe
roende av fartygets tsationalitel. Dessa kort
troller bar sons mOl alt otnfatla 25/o as’ anlO
pen i ets hamn. De skull ske pa cit slumpmOs
I vissa lOts
sigt salt mom vissa anvisningar.
/u av utlatsdska
0
der fOrekomnser att upp till 50
lartyg kontrolleras.
Dentsa kotstroll or baserad pa bestantmel
ser och krav fran lLO, SOLAS, STCW,
MARPOL ocb ILLC och avser alt klargora
alt fartyg med besOtlning uppfyller interna
tiotsella standardkrav.
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alt IMO idag bar 28 konventioner. I tabellett,
figur I, redovisas de viktigaste av dessa. FOr
Overskadlighetens skull bar inte tagits med
olika tillagg till konventionerna av vilka del
finns elt slorl antal. Av tabellen framgâr Oven
vilka som trlltt I kraft ocb bur mãnga staler
som bar ratificerat dens.
1MO bar dessutom gett ul omfattatsde reg
ler och rekommendationer, sons avser eli tier
tal otnradeul, sãsom konstruktion av fartyg,
brandbekismptsing, navigering, livraddning,
radioutrustning, traning och utbildning, liv
raddning, lasthantering, oljespill ocb forore
ningar. Manga nationella myndigheter inklu
derar dessa i sina bestansmelser. Dc kan Ovets
underlatta all fâ ett likarlad lagsliftnittg I oIl
ka lander inons sjOsakerhetsomrádet.
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1988 hIla en stlrskild konferens om delta.
Lloyd’s rcprescntant presenterade Iorslag
1111 samordning enhigt figur 2. Delta bygger pa
att fartyget har Continuous Survey CS och alt
den utfOres järnnt fOrclehad over en 5 árs pe
riod.
I delta finns inlagt ‘‘liextider’’ eller ‘‘time
windows” oin 6 man. Dessa skall ge ett till
rackligl spel fOr de árhiga inspektionerna, sá
att de kan genomforas utan alt niimnvilrt
hincira fartygets normala drift.
Den árliga klassningen kari dá samordnas
med
• kontroll av Safety Construction, SAFCON
certificate,
• inspektion av Load Line och certificate,
• kontroTi av sltkerhetsutrustning, eidslack
ningsutrustning och t.ex. inert gas anlogg
fling for tankers, gas carriers,
• kontroll enhigt SOLAS om klassreglerna
modifieras nágot.
Dessutom tilikommer MARPOL krav dilr
klassen i vissa fall utfOr inspektionen.
—

Liberia
PIt forednag, som liandgripligt knOt an till
praktiska svitrigheter, bOils av Captain
Crombie, chef fOr Marine Safety Department
inoni Liberian Bureau of Maritime Affairs.
I-Ian framhOll, att de fOnsta lMO hestitrn
melserna, sitsorn SOLAS 74 ocli Load Line
66, var relalivt enkla och Iitlta alt kontrohlera.
Senare bar utbyggnaden av ahla olika bestom
melser medfOnt en standigt Okad svitrighct alt
genomfora kontroller.
Dessa kontrollen utfOns for Libenia-regi
strenade lantyg, inte av Liherias egna natio
nella myndighieter, titan sker tinder kontroll
av en Liberia-onganisation, soni I sin tur anli
tar expertis for alt pa kommersiehl has genom
fora delta. Delta fonfaringssittt Or av samma
slag sam nu alit mer sker i de ulvecklade ion
derna, ditr de nationella myndigheten I Okad
utst nilckning anlitar klassi ficcringssilltskap
fOr alt fullgona olika ul,pgif ten.
Grunden i Liberias kontrolisystem Or att
fartygct rnitste ha gtlHandc kiass i cit av de sex
klassningssoliskap, som Liberia har godkltnt.
FOr alt fOrhitttra kontrollen av fartyg och
de expenter som Liberia anhilan sken en Okad
grad av uppfOljning. Dessa kontnolimojligtie
ten liar successivl byggts Ut och ulnyttjas dabncr i hog grad Ion detta.
Under konicrensen donerade talaren belt
ovlintat till WMU de datorprognam, sorn an
vOnds fOr kontroll av fantyg. certifikat och be
hOnigheten, vilket mycket uppskattades.

Debati
Huvudfnitgan tinder konfenensen ocli del som
cliskijierades tinder den avslutandc debalten
var: Vilka Or c/c fakiorer, so,n pdverkar at’
vagningen me/lan nationella .sjofarlsmyndig
heter och klassningssa/lskap med hOnsvn ti/I
sjosdkerhetskrav.
PIt flental studenande fnamhOll, att deras
hInder saknan erfarenhet och sjOfantsteknisk
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expertis. Dc skulle behOva hjiilp med detta,
men vane land liar sina egna problem.
Aven flera representanter fOr nationelia
myndigheter framliOll vikten av alt sjOlva UI
fOra arbetet for alt ía erforclerlig sakl< unskap.
Ficra lalare hcrOrclc svi’irighetcn alt kon
trollera mindre fartyg och specielli fiskefar
tyg, som i mãnga fall saknar kiass.
Inlernationellt liar antalet klassningssiill
skap Okat myckel kraftigt. Det uppgavs, all
del no finns ca 40 5th Flera av dessa Or starkt
hundna till den egna nationen och utfOr Oven
ulomlaiids kontroller for dèt egna landets sjO—
fartsmynchighet. Delta tycks t.ex. gahla Polen.
I andra fall anses nágra av de nya klass
ningssallskapen file alltid vara tillrackligt se
riOsa, vilket kan niedverka till alt fOrstimra
klassningssOllskapens vanligtvis goda reno
me.
Dc kOrva sjofartstiderna och klassnings
sohlskapens utvidgade verksanihet, mot t.ex.
Okad konsutiverksamhet, liar Oven rnedfdrt
risk fOr all de i vissa fall ansIgs inte vara till
rockhigt oparliska.

A vs!ulning
Dc sjOsilkerhetstekniska konfenenser, sorn
the Nautical Institute tidigane anondnal bar
vanit vtilbcsOkta och behandlat aktuehla sit
kenhietsprohlem. Dc liar medverkat till alt ge
lnstitutet den frarnskjutande roll, som det bar
fall mom den sjdfartstekniska vilrlden, soni
en kvalificeracl, saklig ocli opartisk institu
tion, soni ofta anlitas som ‘‘remissorgan’’.
Inst itutel liar fittt en sarstallning och kan i fle
ra avseenden liknas vid den, som IngenjOrs
vetenskapsakademin, IVA, i tekniska-vetcn
skapliga sammanhang har i Sverige.
Genom denna konfenens bar Institutet pa
elI fOredomligt slOt knutil an sin venksamhet
till det Universitel, som utbildar morgonda
gens heslutsfattare inoni delta omráde. In
trycket fran konferensen Or att man har lye
kals i delta avseende.
Vad con? saknades p0 konferensen var till
rackligt med synpunkler IrOn den internatio
tie/la sjöfart, sam skall leva med a/la dessa be
stthnmelser.
,

Vasabãtarnas nyforvarv
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Del Or jltmnl hugo an sedan AB Siijarederiet
mottog sitt nya flaggskepp Fennia fran One
sundsvarvet. Fennia vlhckle ston uppmonk
samuel, fltnjan van av ej fOrut skitdade dimen
sionen och hacle en myckel komforlabel inred
fling.
Fennia gick i Siljas Inalik lInda till 1983 och
Oventogs elI an senare av Jakob Lines. I hOstas
gjorde Vasahtttanna och .Takob Litics upp elI
avtal om att hyta fantyg, .Takob Lines fick
Fetino Express och Vasabatarna Femiia. Or
saken till bytel var i pnincip enkel: lantygen
van antingen fOr stora ellen for sma for respek
tive redeni.
Innan Fennia den 25 april sattes in pit sin
nya linje Sunclsvatl-Vasa genonigick fantyget
vissa oinhyggnader och en ahlmitn uppsnygg
fling av de pubhika utrymmena, Efter dessa at
glirden nitknar man med alt fantygets standancl
molsvarar den pa holagets andra farlyg Wasa
Express och Botnia Express. Pit Vasabitlarna
anser man at t Fennia atmmnstone fern an fnam
at kommcr all uppfylia knaven pit hinjen.

Ombyggnaden, som kostal omkning 17
tniljonen mark, sit fOndes av Wllrtsihits repana
tionsvarv i Abo. En slor del av arbelena utfOr
des av nvhvggnadssidan i Pernn sorn underic
venanlOnsjohh for nepanalionsvanvct.
Eftensom Fennia lidigane endast bade 353
hltddplalser kom den viktigasle delen av om
hyggnadsanhetena all hesta av byggandel av
nya hytlavdelningan. Akterul pit dOck 6 och 7
Forlsitfter pa sidan 21

Upplrasehad cafeteria i “Fennia”.
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Rederierna byter
till Interprime
Multi-purpose
Primer
CPA 099
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AB Nordsjöfrakt, Sverige
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Efter omfattande utvardering pa bulkfartvgen
rgön”och
“ToftOn” används flu Interprime Multi-purpose Primer
CPA 099 istallet fOr klorkautschuk- och alkyd-primers vid
underháll ombord pa AB NordsjOfrakts fyra ro/ro-fartyg och
sex bulkfartyg!
“L

Jebsenrederierna, Norge, beslOt att, fOr sitt underháll om- ScanTugs AB har flu gátt over till Interprime CPA 099 som
bord 1985-1986, teckna avtal med International. Interprime aliround primer fOr sin flotta bestãende av ett sextiotal bogMulti-purpose Primer CPA 099 är nu defi enda Primem fOr serbátar och prâmar.
underhâll ombord pa Jebsengruppens mer an 70 fartyg!
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